









Abstract:  The  debate  on  industrial  heritage  in  Asia  is  directly  related  to  the  history  of 
industrialization and modernization process  that happened during  the  colonial period  in many 
Asian  countries. Rapid  economic  and urban development  in Asian  countries have put  a  lot  of 
pressure  to  the  efforts  to  conserve,  even  the  significant  industrial  heritage,  due  to  ignorance, 
economic  greed,  speculative  development,  etc.  The  article  is  attempted  to  look  into  the  issues 
related to the reasons for conservation and the problems for the conservation efforts using some 





Industrialization  in  Asia  is  as  old  as  the  civilization  itself,  from  of  the  development  of 






The  intensification  of  industry  during  the  European  colonization  period  in  Asia  especially 
happened after the seventeenth century, when building materials like bricks and ceramic tiles were 
began to be produced locally in the colonized land. Until the seventeenth century, bricks that was 
produced  in Europe were brought  as ballast  in  ships  to  the  colonies  around  the world,  such  as 
Melaka and Batavia,  to construct  forts, churches, warehouses, and houses  in  the earlier period of 
colonization in Asia.   
Lime mixed with sand, water, often added with volcanic ash, gypsum, brick dust, egg‐white, or 











A cement  factory was established  in  Ilha Verde, Macau  in 1886,  then  it was moved  to Hong 
Kong  in  the 1930s. The French built Hai Phong cement plant  in 1899. The Dutch  set up  the  first 
cement factory in Indarung, West Sumatra, Indonesia in 1910. King Rama VI of Thailand founded 
Siam Cement  factory  in 1913. The British established Burma Cement Company  in 1935. Denmark 
was  the main supplier of  the cement machineries,  like  Indarung and Burma. The proliferation of 
cement  factories  across  Asia  was  fuelled  by  the  construction  boom  of  infrastructures  (such  as 
















both  in1929  –  followed  by  “Java  Beer”  factory  in  Surabaya  in  1931),  also  in  Vietnam,  India, 
Singapore,  and  other  colonies  in  Asia.  Different  from  cement  factory,  the  equipment  and 
machineries  for  beer making  process  are mostly  kept  in  enclosed  space.  The  old Qingdao  Beer 
Brewery was built in German brick classical architectural style like factories in four‐season Europe, 
using German  industrial  technology. The period of early nineteenth century  in  tropical Southeast 
Asia  was  marked  by  the  architecture  that  adapted  to  the  environment,  combining  modern 







































The  term  “Preservation”  and  “Conservation”  are used differently  in Singapore,  although  in 
practice both are almost the same. “Preservation” is used for buildings (or parts of it) with National 
Monument status, while “Conservation”  is for any other buildings and districts that are listed for 
rehabilitation,  adaptive  re‐used, or  reconstruction.  “Façadism”  is  endorsed  as  the  easiest way  to 
balance  the  preservation  of  the  exterior  architectural  style,  while  allowing  exploitation  of  the 
economic potential within the building behind the façade. 
One  typical example of a conserved and adaptive‐reused  industrial building  is Khong Guan 
Biscuit Factory at MacTaggart Road No 2.    It was  the  former headquarter of  the  famous Khong 
Guan biscuit  firm established  in 1947 and considered as a  landmark at the middle of MacTaggart 






Industrial heritage  is  inherently “local” as  it  is specific  to a site and a community, but at  the 
same  time  “global” because of  the  connections  that was  established  through  shared  investment, 
technology, and consumption. This simultaneous duality between local and global is the nature of 
our  industrial  heritage.  In Asia,  the  industrial  heritage  is  placed within  the  context  of  colonial, 
post‐colonial, rapid economic development, and urbanization process, all within a very short period 
since the end of World War II. 
mAAN Seoul Declaration  2011    on  Industrial Heritage  stated  that Asian  industrial heritage 









Recognizing, understanding,  interpreting,  and  conserving  industrial  architecture  and  site  as 
heritage is still a challenge in Asia. Many of modern industrial heritage in Asia, unlike in many parts 
of  the post‐industrial Europe  or US,  is  still  alive  and very much  integrated  in  the physical  and 
cultural landscape today, but it has been put under continuous and rapid changes especially since 
1970s.   
The  term  “conserving  modern  heritage”  itself  is  an  oxymoron  or  contradictory,  since 
“modernism” is associated with functionalism, rationality, new materials, openness to innovation, 
timeless,  and  always  “new”.  Modern  industry,  which  has  been  an  inseparable  part  of  Asian 
modernity  and  modernization  process,  is  associated  with  technology  and  progression.  Certain 




Thus  conservation of modern  industrial heritage  shall be viewed  as  a process of managing 
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